TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 97**

Phaøm, Phaät daïy ñaõ roõ, tieáp phaûi neân neâu baøy yù Toå. Thaáu ñaït Phaät thöøa laø ñeàu cuøng lieãu nghóa töông öng. Nhö trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Nhö ngöôøi ñoù coù choã tö duy tính löôøng noùi phoø, ñeàu laø Phaät phaùp, khoâng gì chaúng chaân thaät, cuõng laø choã trong kinh chö Phaät xöa tröôùc noùi”.

Thöù nhaát: Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi coù keä tuïng noùi: *“Thaân töø trong khoâng töôùng thoï sinh Gioáng nhö huyeãn ra caùc hình töôïng Ngöôøi huyeãn taâm thöùc xöa nay khoâng Toäi phöôùc ñeàu khoâng khoâng choã truù”.*

Thöù hai Ñöùc Phaät Thi Khí coù keä tuïng noùi: *“Khôûi caùc thieän phaùp voán laø huyeãn Taïo caùc nghieäp aùc cuõng laø huyeãn Thaân nhö boït nöôùc taâm nhö gioù*

*Huyeãn ra khoâng caên khoâng thaät taùnh”.*

Thöù ba: Ñöùc Phaät Tyø-xaù-phuø coù keä tuïng noùi: *“Nöông möôïn boán ñaïi laáy laøm thaân Taâm voán khoâng sinh nhaân caûnh coù Caûnh tröôùc neáu khoâng taâm cuõng khoâng Toäi phöôùc nhö huyeãn khôûi cuõng dieät”.*

Thöù tö: Ñöùc Phaät Caâu-löu-toân coù keä tuïng noùi: *“Thaáy thaân khoâng thaät laø Phaät thaáy Roõ taâm nhö huyeãn laø Phaät roõ*

*Roõ ñöôïc thaân taâm taùnh voán khoâng Ngöôøi ñoù cuøng Phaät naøo khaùc bieät”.*

Thöù naêm, Ñöùc Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni coù keä tuïng noùi:

*“Phaät chaúng thaáy thaân bieát laø Phaät Neáu thaät coù bieát rieâng khoâng Phaät Ngöôøi trí naêng bieát toäi taùnh khoâng*

*Thaûn nhieân chaúng sôï ôû sinh töû”.*

Thöù saùu: Ñöùc Phaät Ca-dieáp coù keä tuïng noùi: *“Taát caû chuùng sinh taùnh thanh tònh Töø xöa khoâng sinh khoâng theå dieät Töùc thaân taâm ñaây nhö huyeãn sinh*

*ÔÛ trong huyeãn hoùa khoâng toäi phöôùc”.*

Thöù baûy: Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni coù keä tuïng noùi: *“Huyeãn hoùa khoâng nhaân cuõng khoâng sinh Ñeàu töùc töï nhieân thaáy nhö vaäy*

*Caùc phaùp thaûy ñeàu töï hoùa sinh*

*Huyeãn hoùa khoâng sinh khoâng choã sôï”.*

Laïi baûo cuøng Ma-ha-ca-dieáp: “Ta coù phaùp nhaõn thanh tònh Nieát- baøn Dieäu taâm, thaät töôùng khoâng töôùng chaùnh phaùp vi dieäu, nay giao phoù cho oâng, chôù khieán ñoaïn tuyeät, nghe ta noùi keä tuïng:

*“Phaùp voán phaùp khoâng phaùp Phaùp khoâng phaùp cuõng khoâng Nay giao phoù khoâng phaùp Phaùp phaùp naøo töøng phaùp”.*

ÔÛ Taây Vöùc, Toå thöù nhaát Ma-ha-ca-dieáp truyeàn phaùp coù keä tuïng

noùi:

*“Phaùp phaùp phaùp xöa nay Khoâng phaùp khoâng chaúng phaùp ÔÛ trong moät phaùp naøo*

*Coù phaùp coù chaúng phaùp”.*

Toå thöù hai, A-nan truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Xöa nay trao coù phaùp Trao roài noùi khoâng phaùp Moãi moãi phaûi töï ngoä,*

*Ngoä roõ khoâng phaùp khoâng”.*

Toå thöù ba, Thöông-na-hoøa-tu truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Chaúng phaùp cuõng chaúng taâm Khoâng taâm cuõng khoâng phaùp Luùc noùi taâm phaùp ñoù*

*Laø phaùp chaúng taâm phaùp”.*

Toå thöù tö, Öu-ba-cuùc-ña truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Taâm töï taâm xöa nay Baûn taâm chaúng coù phaùp*

*Coù phaùp coù baûn taâm*

*Chaúng taâm chaúng baûn phaùp”.*

Toå thöù naêm, Ñeà-ña-ca, cuõng goïi laø Höông Chuùng, môùi ñaàu ñeán nôi Öu-ba-cuùc-ña caàu xin xuaát gia, Toân giaû hoûi: “Taâm oâng xuaát giahay thaân oâng xuaát gia?” Höông Chuùng ñaùp: “Con laïi xuaát gia chaúng phaûi vì thaân taâm maø caàu lôïi ích”. Toân giaû hoûi: “Chaúng laø thaân taâm, thì ai xuaát gia?” Höông Chuùng ñaùp: “Phaøm, xuaát gia laø khoâng ngaõ, khoâng ngaõ töùc taâm chaúng sinh dieät, taâm chaúng sinh dieät töùc laø thöôøng, ñaõ laø thöôøng neân Phaät cuõng thöôøng, taâm khoâng hình töôùng, theå ñoù cuõng vaäy.” Toân giaû baûo: “OÂng seõ ñaïi ngoä taâm töï saùng suoát, nöông trong Phaät phaùp ñoä voâ soá chuùng”. Veà sau truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Thoâng ñaït taâm baûn phaùp Khoâng phaùp khoâng chaúng phaùp Ngoä roõ ñoàng chöa ngoä*

*Khoâng taâm ñöôïc khoâng phaùp.”*

Thöù saùu, Toå Di-giaø-ca truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Khoâng taâm khoâng theå ñöôïc Noùi ñöôïc chaúng laø phaùp Neáu roõ taâm chaúng taâm*

*Môùi hieåu taâm taâm phaùp”.*

Toå thöù baûy, Baø-tu-maät truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Taâm ñoàng hö khoâng giôùi Baøy ñoàng phaùp hö khoâng Luùc chöùng ñöôïc hö khoâng*

*Phaùp khoâng phaûi khoâng quaáy”.*

Toå thöù taùm, Phaät Ñaø-nan-ñeà truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Hö khoâng khoâng trong ngoaøi Taâm phaùp cuõng nhö vaäy*

*Neáu roõ suoát hö khoâng Laø ñaït lyù chaân nhö ”.*

Toå thöù chín, Toân giaû Phuïc-ñaø-maät-ña, hoûi Toân giaû Phaät Ñaø-nan- ñeà baèng keä tuïng noùi:

*“Cha meï chaúng thaân ta Ai laø ngöôøi raát thaân Chö Phaät chaúng ñaïo ta Ai laø ñaïo toái öu?”*

Toân giaû Phaät Ñaø-nan-ñeà noùi keä tuïng ñaùp:

*“OÂng noùi cuøng taâm thaân*

*Cha meï chaúng theå sinh OÂng haønh cuøng ñaïo hôïp Taâm chö Phaät töùc vaäy. Ngoaøi caàu Phaät coù töôùng Cuøng oâng chaúng töông tôï Muoán bieát baûn taâm oâng*

*Chaúng hôïp cuõng chaúng lìa”.*

Nhaân ñoù maø ngoä ñaïo, veà sau truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Chaân lyù voán khoâng danh Nhaân danh hieån chaân lyù Thoï ñöôïc phaùp chaân thaät*

*Chaúng chaân cuõng chaúng nguïy”.*

Toå thöù möôøi, Toân giaû Hieáp, truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Chaân theå töï nhieân chaân nhaân chaân noùi coù lyù*

*Laõnh ñöôïc phaùp chaân thaät Khoâng ñi cuõng khoâng döøng”.*

Toå thöù möôøi moät, Phuù-na-daï-xa. Luùc Toân giaû Hieáp ñang ôû döôùi goác caây, ñöa tay chæ ñaát nôi goác caây maø baûo ñaïi chuùng raèng: “Ñaát ñaây neáu bieán laøm vaøng roøng, thì seõ coù baäc Thaùnh vaøo hoäi ñaây”. Noùi xong chöa bao laâu, beøn bieán thaønh vaøng roøng. Toân giaû ñöa tay leân maø thaáy moät ngöôøi ñang ñöùng tröôùc chuùng hoäi, Toân giaû hoûi: “OÂng töø ñaâu laïi?” Phuù-na-daï-xa ñaùp: “Taâm toâi chaúng phaûi ñeán”. toân giaû hoûi: “Truù ôû ñaâu naøo?” Phuù-na-daï-xa ñaùp: “Taâm toâi chaúng phaûi döøng”. Toân giaû hoûi: “OÂng chaúng ñònh ö?. Phuù-na-daï-xa ñaùp: “Chö Phaät cuõng vaäy! ;Toân giaû: Oâng chaèng phaûi chö phaät:Daï xa:chö phaät cuõng chaúng phaûi”. luùc aáy, Phuù-na-daï-xa noùi keä tuïng taùn thaùn raèng: “Thaày ngoài ñaát vaøng roøng, thöôøng noùi nghóa chaân thaät, xoay aùnh saùng soi con, khieán vaøo Tam-ma- ñòa”. Veà sau, truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Meâ ngoä nhö aån hieån Toái saùng chaúng lìa nhau Nay trao phaùp aån hieån,*

*Chaúng moät cuõng chaúng hai”.*

Toå thöù möôøi hai, Toân giaû Maõ Minh, truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“AÅn hieån töùc Baûn phaùp*

*Toái saùng nguyeân chaúng hai Nay trao phaùp ngoä roõ Chaúng laáy cuõng chaúng boû”.*

Toå thöù möôøi ba, Toân giaû Tyø-la truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Phaùp chaúng aån chaúng hieån Noùi laø khoaûng chaân thaät Ngoä phaùp aån hieån ñaây Chaúng ngu cuõng chaúng trí”.*

Toå thöù möôøi boán, Toân giaû Long Thoï haønh hoùa ñeán Nam AÁn Ñoä, ngöôøi nöôùc ñoù phaàn nhieàu tu phöôùc nghieäp chaúng hieåu Phaät lyù, chæ laøm vieäc nhoû, chaúng ñuû ñaïi trí, ñeán luùc caàu Phaät taùnh maø noùi: “Boá thí ta caàu phöôùc nghieäp, chaúng phaûi hieåu Phaät taùnh, oâng hieåu Phaät taùnh, haõy vì toâi noùi”. Toân giaû baûo: “Caùc oâng muoán hoïc ñaïo tröôùc phaûi tröø ngaõ maïn, sinh taâm cung kính môùi ñöôïc Phaät taùnh”. Moïi ngöôøi hoûi: “Phaät taùnh lôùn hay nhoû?” Toân giaû ñaùp: Chaúng phaûi choã caùc oâng bieát, chaúng phaûi noùi lôùn nhoû, neáu noùi lôùn nhoû, töùc laø lôùn nhoû, chaúng phaûi Phaät taùnh vaäy”. Chuùng kia noùi: “Toâi muoán boû vieäc nhoû, veà nôi bieån lôùn”. Toân giaû beøn vì giaûng noùi phaùp, ñoái tröôùc ñaïi chuùng maø hieän töôùng khaùc laï, thaân nhö vaàng nguyeät, ñang ôû treân toøa chæ nghe noùi phaùp chaúng thaáy hình ñoù. ÔÛ trong chuùng kia coù moät Tröôûng giaû teân laø Ñeà-baø hoûi moïi ngöôøi raèng: “Nhaän bieát ñieàm naøy chaêng?” Chuùng kia ñaùp: “Neáu chaúng laø baäc Ñaïi Thaùnh, ai naêng nhaän bieát”. Khi aáy, Ñeà-baø do taâm caên xöa tröôùc thanh tònh thaáy töôùng ñoù, im laëng kheá hôïp. Môùi baûo cuøng moïi ngöôøi raèng: “Thaày hieän nghóa cuûa Phaät taùnh, chaúng phaûi thaân thaày laø khoâng töôùng Tam-muoäi. Hình nhö traêng troøn laø nghóa cuûa Phaät taùnh vaäy”. Noùi chöa xong, Toân giaû beøn hieän laïi nguyeân thaân ngoài treân toøa maø noùi keä tuïng raèng:

*“Thaân hieän töôùng vaàng nguyeät, Ñeå baøy theå chö Phaät,*

*Noùi phaùp khoâng hình ñoù Duïng bieän chaúng thanh saéc”.*

Veà sau, truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Laøm roõ phaùp aån hieån, Môùi noùi lyù giaûi thoaùt,*

*Noùi phaùp taâm chaúng chöùng Khoâng saân cuõng khoâng möøng”.*

Toå thöù möôøi laêm, Toân giaû Ca-na-ñeà-baø truyeàn phaùp coù keä tuïng

noùi:

*“Voán ñoái ngöôøi truyeàn phaùp Vì noùi lyù giaûi thoaùt*

*Noùi phaùp thaät khoâng chöùng Khoâng thuûy cuõng khoâng chung”.*

Toå thöù möôøi saùu, Toân giaû La-haàu-la truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Nôi phaùp thaät khoâng chöùng Chaúng laáy cuõng chaúng lìa Phaùp chaúng töôùng coù khoâng Trong ngoaøi laøm sao khôûi”.*

Toå thöù möôøi baûy, Toân giaû Taêng-giaø-nan-ñeà truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Taâm ñòa voán khoâng sinh Nhaân chuûng theo duyeân khôûi Duyeân chuûng chaúng ngaïi nhau Hoa quaû cuõng nhö vaäy”.*

Toå thöù möôøi taùm, Giaø-da-xaù-ña, môùi ñaàu nhaân toå thöù möôøi baûy Taêng-giaø-nan-ñeà ñeán nôi nhaø, chôït thaáy moät treû nhoû tay naém göông ñoàng maø ñeán beân caïnh, Toân giaû hoûi: “Con bao nhieâu tuoåi?” Ñöùa treû ñaùp: “Con ñaùng traêm tuoåi”. Khi aáy Toân giaû thaáy ñaùp traêm tuoåi, laïi hoûi raèng: “Con thaät laø khoâng bieát, troâng raát beù nhoû vaäy maø noùi traêm tuoåi, chaúng phaûi lyù ñoù vaäy”. Ñöùa treû noùi: “Con chaúng hieåu lyù, chaùnh ñaùng traêm tuoåi”. Toân giaû hoûi: “ caên cô laønh cuûa con ö?” Ñöùa treû ñaùp: “Phaät coù keä tuïng noùi:

*“Neáu ngöôøi soáng traêm naêm, Chaúng hieåu cô chö Phaät, Chöa baèng soáng moät ngaøy, Maø ñöôïc quyeát roõ ñoù”.*

Khi aáy, Toân giaû raát kính meán, bieát ñoù laø baäc Thaùnh, laïi neâu hoûi raèng: “Con naém göông ñoù, yù ví theá naøo?”. Ñöùa treû duøng keä tuïng ñaùp:

*“Chö Phaät göông troøn lôùn, Trong ngoaøi khoâng veát môø, Hai ngöôøi ñoàng ñöôïc thaáy, Taâm maét ñeàu töông tôï”.*

Song thaân thaáy ñöùa treû kyø laï, beøn cho xuaát gia, Toân giaû beøn daãn theo haønh hoùa, ñeán moät chuøa coå maø cho thoï giôùi vaø ñaët teân laø Giaø-da- xaù-ña. ÔÛ treân ñieän ñoù coù chieác linh ñoàng bò gioù lay ñoäng vang tieáng, Toân giaû beøn hoûi: “Kia laø gioù keâu hay linh keâu hay ñoàng keâu?”. Giaø-da-xaù-ña ñaùp: “taâm con keâu vaäy, chaúng phaûi gioù hay ñoàng linh”. Toân giaû baûo: “Chaúng phaûi gioù hay ñoàng, linh vaäy taâm oâng laø ai?” Giaø-da-xaù-ña ñaùp: “Caû hai ñeàu tónh laëng, chaúng phaûi Tam-muoäi ö?” Toân giaû baûo: “Laønh thay! Chaân Tyø-kheo, kheùo hoäi lyù chö Phaät, kheùo noùi caùc phaùp yeáu, kheùo bieát nghóa chaân thaät”. Laïi baûo: “Nay ta ñem phaùp nhaõn taïng ñaây giao

phoù cho oâng. OÂng haõy nghe ta noùi keä tuïng maø hoaèng hoùa ñoù”. Keä tuïng noùi: “Taâm ñòa voán khoâng sinh, nhaân chuûng theo duyeân khôûi. Duyeân chuûng chaúng ngaïi nhau, hoa quaû cuõng nhö vaäy”. Veà sau, Toân giaû Giaø- da-xaù-ña truyeàn phaùp cho Cöu-ma-la-ña coù keä tuïng noùi:

*“Coù gioáng coù ñaát taâm Nhaân duyeân naêng naåy maàm Nôi duyeân chaúng ngaïi nhau Seõ sinh sinh chaúng sinh”.*

Toå thöù möôøi chín, Toân giaû Cöu-ma-la-ña truyeàn phaùp coù keä tuïng

noùi:

*“Taùnh treân voán khoâng sinh Vì ñoái ngöôøi caàu noùi*

*Nôi phaùp ñaõ khoâng ñöôïc Sao oâm quyeát chaúng quyeát”.*

Toå thöù hai möôi, Toân giaû Xaø-daï-ña truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Môû lôøi hôïp khoâng sinh Ñoàng noùi taùnh phaùp giôùi Neáu naêng hieåu nhö vaäy Thoâng ñaït söï lyù xong”.*

Toå thöù hai möôi moát, Toân giaû Baø-tu-baøn-ñaàu truyeàn phaùp coù keä

tuïng noùi:

*“Boït huyeãn ñoàng voâ ngaïi Vì sao chaúng roõ ngoä*

*Ñaït phaùp taïi trong ñoù Chaúng nay cuõng chaúng xöa”.*

Toå thöù hai möôi hai, Toân giaû Ma-noa-la truyeàn phaùp cho Toân giaû Haïc-laëc xong roài lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy voït thaân bay leân hö khoâng hoùa hieän möôøi taùm thöù thaàn bieán xong, beøn trôû laïi choã ngoài cuõ, ñöa tay chæ xuoáng ñaát hoùa laøm doøng suoái maø noùi keä tuïng raèng:

*“Ñaát taâm suoái thanh tònh Roàng ñöôïm thaám taát caû Töø ñaát maø voït ra*

*Khaép ñaày khoaûng möôøi phöông”.*

Laïi truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Taâm theo muoân caûnh chuyeån Chuyeån ôû thaät naêng saâu*

*Tuøy doøng nhaän ñöôïc taùnh Khoâng möøng cuõng khoâng lo”.*

Toå thöù hai möôi ba, Toân giaû Haïc-laëc truyeàn phaùp xong, töùc töø choã ngoài voït thaân bay leân giöõa hö khoâng laøm möôøi taùm thöù bieán hoùa roài beøn trôû laïi choã ngoài, im laëng maø thò tòch. Khi aáy ñaïi chuùng muoán phaân chia xaù-lôïi môùi töï taïo döïng thaùp ñeå toân thôø. Ñeán khi traø tyø xong. Khi ñoù, Toân giaû hieän thaân noùi keä tuïng raèng:

*“Moät phaùp taát caû phaùp Taát caû moät phaùp nhieáp Thaân ta chaúng coù khoâng Sao phaân taát caû thaùp”.*

Laïi, luùc truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Luùc nhaän ñöôïc taâm taùnh Ñaùng noùi chaúng nghó baøn Roõ raøng khoâng choã ñöôïc Luùc ñöôïc chaúng noùi bieát”.*

Toá thöù hai möôi boán, Toân giaû Sö Töû truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Ngay luùc noùi thaáy bieát Thaáy bieát ñeàu laø taâm, Ngay taâm töùc thaáy bieát Thaáy bieát nay ñaây”.*

Toå thöù hai möôi laêm, Toân giaû Baø-xaù-ña truyeàn phaùp coù keä tuïng

noùi:

*“Thaùnh nhaân noùi thaáy bieát Ngay caûnh khoâng phaûi quaáy Nay ta ngoä chaân taùnh Khoâng ñaïo cuõng khoâng lyù”.*

Toå thöù hai möôi saùu, Toân giaû Baát-nhö-maät-ña truyeàn phaùp coù keä

tuïng noùi:

*“Chaân taùnh kho ñaát taâm Khoâng ñaàu cuõng khoâng ñuoâi ÖÙng cô maø hoùa vaät*

*Phöông tieän goïi laø trí”.*

Toå thöù hai möôi baûy, Toân giaû Baùt-nhaõ-ña-la truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Ñaát taâm sinh caùc gioáng Nhaân söï laïi nhaân lyù Quaû ñaày Boà-ñeà vieân Hoa nôû theá giôùi daäy”.*

ÔÛ Taây Vöùc, coù Toân giaû Ba-la-ñeà giaùo hoùa vua Dò Kieán, hieän söùc

thaàn thoâng cöôõi maây bay ñeán tröôùc ñieän vua. Khi aáy vua hoûi ngöôøi cöôõi maây: “Ngöôi laø taø hay ngöôi laø chaùnh ö?” Toân giaû Ba-la-ñeà ñaùp: “Toâi chaúng phaûi taø chaùnh maø laïi chaùnh taø, Ñaïi vöông neáu chaùnh, toâi khoâng taø chaùnh”. Vua laïi hoûi: “Theá naøo laø Phaät?” Ba-la-ñeà ñaùp: “Thaáy taùnh laø Phaät”. Vua hoûi: “Sö thaáy taùnh ö?” Ba-la-ñeà ñaùp: “Toâi thaáy taùnh Phaät”. Vua hoûi: “Taùnh taïi xöù naøo?” Ba-la-ñeà ñaùp: “Taùnh taïi taùc duïng”. Vua hoûi: “Ñoù laø taùc duïng naøo maø nay chaúng thaáy?” Ba-la-ñeà ñaùp: “Nay hieän taùc duïng, vua töï chaúng nhaän bieát”. Vua hoûi: “Choã sö ñaõ thaáy sao coù taùc duïng, ngay nôi choãù ta maø coù ñoù chaêng?” Ba-la-ñeà ñaùp: “Neáu vua taùc duïng hieän tieàn ñeàu phaûi, neáu vua chaúng duøng theå cuõng khoù thaáy”. Vua hoûi: “Neáu ñang duïng ,coù maáy xöù xuaát hieän?” Ba-la-ñeà ñaùp: “Neáu luùc ra duïng, seõ coù taùm ñoù”. Vaø beøn voït ñuùng thaúng treân maây ñöùng, duøng keä tuïng maø baûo raèng:

*“Taïi baøo thai goïi laø thaân, ÔÛ ñôøi goïi laø ngöôøi*

*Taïi maét goïi laø thaáy Taïi tai goïi laø nghe. Taïi muõi roõ hôi thôû*

*Taïi mieäng laø ñaøm luaän Taïi tay laø naém baét*

*Taïi chaân laø chuyeån chaïy. Hieän khaép ñeàu gaàn phaùp giôùi,*

*Thaâu goàm chaúng vöôït ngoaøi maûy traàn. Thöùc giaû bieát laø Phaät taùnh,*

*Keû chaúng bieát goïi laø linh hoàn”.*

ÔÛ Trung Hoa, toå thöù nhaát Boà-ñeà Ñaït-ma-ña la, laø con thöù ba cuûa vua nöôùc xöù Nam AÁn Ñoä, thöôøng kheùo gioûi lyù luaän, taâm nghó chuùng sinh maø chaúng bieát Phaät, laïi töï than raèng: “ÔÛ ñôøi phaùp coù hình maø deã roõ ñoù, chæ phaùp taâm Phaät khoù coù keû hieåu!”. Baáy giôø Toân giaû Baùt-nhaõ-ña-la ñeán nöôùc ñoù, ñöôïc vua ban taëng vieân chaâu baùu, vieân chaâu ñoù saùng rôõ khaùc laï. Toân giaû thaáy roài, beøn laáy vieân chaâu maø thöû hoûi: “Chaâu baùu ñaây coù aùnh saùng lôùn naêng chieáu nôi vaät. Laïi coù vieân chaâu naøo hôn vieân chaâu naøy chaêng?” Toân giaû Boà-ñeà Ña-la ñaùp: “Ñaây laø baùu theá gian chöa coù gì hôn. Trong caùc thöù aùnh saùng, thì aùnh saùng trí laø thöôïng dieäu. Ñaây laø aùnh saùng ôû theá gian chöa coù gì hôn, trong caùc thöù aùnh saùng, aùnh saùng cuûa taâm laø Ñeä nhaát. Vieân chaâu ñaây choã coù aùnh saùng chaúng naêng töï chieáu, caàn nhôø trí aùnh saùng trí bieän baùc ôû ñaây, ñaõ bieän ñaây roài töùc bieát laø chaâu, ñaõ bieát laø chaâu, töùc roõ baùu ñoù, neáu roõ baùu ñoù, baùu chaúng töï baùu, neáu

bieän chaâu ñoù, chaâu chaúng töï chaâu. Chaâu chaúng töï chaâu ø caàn nhôø chaâu trí maø bieän baùc roõ chaâu theá gian. Baùu chaúng töï baùu laø caàn nhôø phaùp baùu ñeå roõ baùu theá tuïc. Nhöng maø sö coù ñaïo ñoù, baùu ñoù ñaõ hieän, chuùng sinh coù ñaïo, taâm baùu cuõng vaäy”. Toân giaû laáy ñoù laøm laï, nhaân xuaát gia maø ngoä ñaïo, beøn ñeán hoaèng hoùa taïi Trung Hoa. Baûo Chí nhaän bieát ñaây laø Thaùnh nhaân Quaùn AÂm truyeàn taâm aán cuûa Phaät. Toân giaû thuaät veà phaùp moân An taâm laø: “Luùc meâ ngöôøi theo phaùp, luùc hieåu phaùp theo ngöôøi. Hieåu thì thöùc goàm saéc, meâ thì saéc goàm thöùc, chæ coù taâm phaân bieät so saùnh, töï taâm hieän löôïng laø thaûy ñeàu nhö moäng, neáu thöùc taâm tòch dieät khoâng moät xöù ñoäng nieäm, ñoù goïi laø Chaùnh giaùc”. Hoûi: “Theá naøo laø töï taâm hieän?” Ñaùp: “Thaáy taát caû phaùp coù. Coù töï chaúng coù, töï taâm chaáp laøm coù, thaáy taát caû phaùp khoâng, khoâng töïc khoâng, töï taâm chaáp laøm khoâng, cho ñeán taát caû phaùp cuõng nhö vaäy, ñeàu laø töï taâm chaáp laøm coù, töï taâm chaáp laøm khoâng. Laïi, neáu ngöôøi taïo taát caû toäi, töï thaáy phaùp vöông cuûa mình töùc ñöôïc giaûi thoaùt. Neáu töø treân söï ñöôïc giaûi thoaùt laø khí löïc maïnh meõ. Töø trong söï thaáy phaùp ø töùc xöù xöù chaúng maát nieäm, töø vaên töï maø hieåu laø khí löïc yeáu keùm. Töùc söï töùc phaùp laø saâu xa theo oâng caùc thöù vaän laøm, nhaûy nhoùt nghieâng ngaõ ñeàu chaúng ra khoûi phaùp giôùi, cuõng chaúng vaøo phaùp giôùi, neáu ñem giôùi vaøo giôùi töùc laø ngöôøi si, phaøm coù haønh xöû troïn chaúng vöôït ngoaøi phaùp giôùi taâm. Taïi sao? Taâm theå laø phaùp giôùi vaäy”. Hoûi: “Ngöôøi theá gian caùc thöù hoïc vaán, côù sao chaúng ñöôïc ñaïo?” Ñaùp: “Do thaáy mình neân chaúng ñöôïc ñaïo. Mình laø ngaõ vaäy. Baäc chí nhaân, gaëp khoå chaúng buoàn, gaëp laïc chaúng möøng, do chaúng thaáy mình vaäy. Do ñoù, chaúng bieát khoå laïc laø do maát mình neân ñöôïc ñeán hö voâ. Mình töï coøn maát, vaät coù phaùp gì maø chaúng maát”. Hoûi: “Caùc phaùp ñaõ khoâng, vaäy ai tu ñaïo?” Ñaùp: “Coù ai tu ñaïo hay khoâng ai tu ñaïo, töùc chaúng tu ñaïo. Ai cuõng laø ngaõ vaäy. Neáu khoâng ngaõ laø gaëp vaät chaúng sinh phaûi quaáy. Phaûi laø ngaõ töï phaûi, maø vaät chaúng phaûi phaûi vaäy. Quaáy laø ta töï quaáy maø vaät chaúng phaûi quaáy vaäy. Töùc taâm khoâng taâm, ñoù laø thoâng ñaït Phaät ñaïo, töùc vaät chaúng khôûi thaáy, goïi laø ñaït ñaïo, gaëp vaät ñaït ngay bieát coäi nguoàn ñoù, ngöôøi ñaây maét tueä môû. Baäc trí laø boû maëc vaät chaúng boû maëc mình, töùc khoâng laáy boû nghòch thuaän, keû ngu maëc mình chaúng boû maëc vaät, töùc coù laáy boû nghòch thuaän, chaúng thaáy taát caû vaät goïi laø thaáy ñaïo, chaúng haønh moät vaät goïi laø haønh ñaïo, töùc taát caû xöù khoâng, xöù töùc laø phaùp xöù, töùc laøm xöù khoâng laøm, phaùp khoâng laøm töùc thaáy Phaät. Neáu luùc thaáy töôùng thì taát caû xöù thaáy quyû, chaáp thuû töôùng neân ñoïa ñòa nguïc, quaùn phaùp neân ñöôïc giaûi thoaùt, neáu thaáy nghó töôûng phaân bieät, töùc chòu caùc söï vaïc soâi loø ñoû, hieän thaáy töôùng sinh töû, neáu thaáy taùnh phaùp giôùi töùc taùnh Nieát-baøn,

khoâng nghó töôûng phaân bieät töùc laø taùnh phaùp giôùi. Taâm chaúng phaûi saéc neân chaúng phaûi coù, duïng maø chaúng pheá boû neân chaúng phaûi khoâng. Laïi, duïng maø thöôøng khoâng neân chaúng phaûi coù, khoâng maø thöôøng duïng neân chaúng phaûi khoâng”. Veà sau truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi: “Ta voán ñeán xöù naøy, truyeàn phaùp cöùu meâ tình, moät hoa nôû naêm caùnh, keát quaû töï nhieân thaønh”.

Toå thöù hai, Ñaïi sö Trí Khaû, noùi: “Phaøm phu cho raèng xöa khaùc nay, cho raèng nay khaùc xöa. Laïi lìa boán ñaïi laø coù phaùp thaân, luùc hieåu töùc naêm aám nay taâm laø vieân tònh Nieát-baøn, taâm ñaây ñaày ñuû muoân haïnh. Chaùnh xöùng Ñaïi Toâng”. Luùc truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Xöa nay duyeân coù ñaát, Nhaân ñaát gioáng hoa sinh. Xöa nay khoâng coù gioáng, Hoa cuõng chaúng naêng sinh”.*

Toå thöù ba, Ñaïi sö Taêng Xaùn truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Hoa gioáng tuy nhaân ñaát, Töø ñaát gioáng hoa sinh,*

*Neáu khoâng ngöôøi gieo gioáng, Hoa gioáng ñeàu khoâng sinh”.*

Toå thöù tö, Ñaïi sö Ñaïo Tín noùi: “Phaøm muoán bieát taâm ñònh laø ngay luùc ngoài bieát taâm ngoài, bieát taâm coù voïng khôûi, bieát taâm khoâng voïng khôûi, bieát taâm khoâng trong ngoaøi, lyù ñeàu veà taâm, taâm ñaõ thanh tònh, tònh töùc baûn taùnh, trong ngoaøi chæ moät taâm, laø töôùng trí tueä, roõ raøng khoâng ñoäng taâm goïi laø töï taùnh ñònh”. Laïi chæ daïy cho Ñaïi sö Dung raèng: “Traêm ngaøn dieäu moân ñoàng veà taác vuoâng, Haèng sa coâng ñöùc ñeàu taïi nguoàn taâm. Taát caû moân ñònh, taát caû moân tueä, taát caû moân haønh, thaûy ñeàu ñaày ñuû, thaàn thoâng dieäu duïng ñeàu taïi taâm oâng”. Luùc truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Hoa gioáng coù taùnh sinh Nhaân ñaát hoa sinh sinh Duyeân lôùn cuøng taùnh hôïp Seõ sinh sinh chaúng sinh”.*

Toå thöù naêm, Ñaïi sö Hoaèng Nhaãn noùi: “Muoán bieát phaùp yeáu, taâm laø caên baûn cuûa möôøi hai boä kinh, chæ coù phaùp moät thöøa. Moät thöøa laø moät taâm vaäy. Chæ giöõ moät taâm töùc moân taâm chaân nhö, taát caû phaùp haønh chaúng vöôït ngoaøi töï taâm, chæ taâm töï bieát taâm khoâng hình saéc. Caùc Toå chæ laø ñem taâm truyeàn taâm. Thaáu ñaït laø aán khaû, laïi khoâng phaùp rieâng khaùc”. Laïi noùi: “Taát caû do taâm, taø chaùnh taïi mình, chaúng nghó moät vaät, töùc laø

baûn taâm, chæ trí naêng bieát, khoâng haønh rieâng bieät”. Luùc truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Höõu tình laïi gieo gioáng Nhaân ñaát quaû laïi sinh Khoâng tình ñaõ khoâng gioáng*

*Khoâng taùnh cuõng khoâng sinh”.*

Toå thöù saùu, Ñaïi sö Tueä Naêng noùi: “Caùc oâng töï taâm laø Phaät, laïi chôù hoà nghi, ngoaøi taâm ø khoâng moät phaùp maø naêng kieán laäp, ñeàu laø töï taâm sinh muoân thöù phaùp. Trong kinh noùi: “Taâm sinh caùc thöù phaùp sinh”. Phaùp ñoù khoâng hai, taâm ñoù cuõng vaäy, ñaïo ñoù thanh tònh khoâng coù caùc töôùng. Caùc oâng chôù quaùn tònh vaø khoâng taâm ñoù. Taâm ñaây khoâng hai, khoâng theå laáy boû, ñi ñöùng naèm ngoài ñeàu ngay moät taâm, töùc laø coõi tònh, nöông lôøi ta noùi quyeát ñònh ñaéc Boà-ñeà”. Luùc truyeàn phaùp coù keä tuïng noùi:

*“Ñaát taâm ngaäm muoân gioáng Möa khaép thaûy ñeàu sinh Choùng ngoä hoa tình roài Quaû Boà-ñeà töï thaønh”.*

Ñaïi sö Hoaøi Nhöôïng noùi: “Taát caû muoân phaùp ñeàu töø taâm sinh, neáu ñaït ñaát taâm, choã laøm voâ ngaïi. Nay oâng taâm ñaây töùc laø Phaät vaäy. Toå sö Ñaït-ma töø Taây Vöùc laïi chæ truyeàn phaùp cuûa moät taâm, ba coõi duy taâm, sum-laøø muoân töôïng, choã aán cuûa moät phaùp. Phaøm choã thaáy saéc ñeàu laø töï taâm, taâm chaúng töï taâm, nhaân saéc neân taâm. OÂng coù theå cuøng luùc töùc söï töùc lyù ñeàu khoâng choã ngaïi. Ñaïo quaû Boà-ñeà cuõng laïi nhö vaäy, töø choã taâm sinh töùc goïi laø saéc. Bieát saéc khoâng neân sinh töùc chaúng sinh”. Ñaïi sö Maõ Toå hoûi: “Laøm sao duïng yù hôïp thieàn ñònh khoâng töôùng Tam-muoäi?” Ñaïi sö ñaùp: “Neáu oâng hoïc phaùp moân taâm ñòa, tôï nhö gieo gioáng, ta noùi phaùp yeáu thí nhö möa ñöôïm. OÂng duyeân hôïp neân seõ thaáy ôû ñaïo”. Ñaïi sö Maõ Toå laïi hoûi: “Hoøa thöôïng noùi thaáy ñaïo. Ñaïo chaúng phaûi saéc laøm sao naêng thaáy?” Ñaïi sö ñaùp: “Ñaát taâm maét phaùp naêng thaáy nôi ñaïo, khoâng töôùng Tam-muoäi cuõng laïi nhö vaäy”. Ñaïi sö Maõ Toå hoûi: “Coù thaønh hoaïi ö?” Ñaïi sö ñaùp: “Neáu kheá hôïp ñaïo ñaây, khoâng thuûy khoâng chung, chaúng thaønh chaúng hoaïi, chaúng tuï chaúng tan chaúng daøi chaúng ngaén, chaúng tænh chaúng loaïn chaúng gaáp gaùp chaúng chaäm raõi. Neáu hieåu nhö vaäy, seõ goïi laø ñaïo. OÂng nhaän söï chæ baøy cuûa ta, haõy laéng nghe ta noùi keä tuïng: “Ñaát taâm ngaäm caùc gioáng, gaëp ñöôïm thaûy naåy maàm, hoa Tam-muoäi khoâng töôùng, sao hoaïi laïi sao thaønh?”

Hoøa thöôïng Tö ôû Caùt Chaâu noùi: “Töùc nay noùi phoâ töùc laø taâm oâng,

taâm ñaây laø Phaät, laø thaät töôùng phaùp thaân Phaät. Trong kinh noùi: “Coù ba A-taêng-kyø traêm ngaøn danh hieäu, tuøy theá giôùi theo xöù laäp danh, nhö tuøy saéc chaâu ma-ni, chaïm xanh töùc xanh, chaïm vaøng töùc vaøng. Saéc baùugoác nhö tay chaúng töï xuùc chaïm, dao chaúng töï caét, göông chaúng töï chieáu, tuøy xöù cuûa choã töôïng hieän moãi moãi chaúng ñoàng ñöôïc teân hôn keùm chaúng ñoàng. Taâm ñaây thoï ngang hö khoâng, neáu vaøo moân Tam-muoäi, khoâng gì chaúng laø Tam-muoäi. Neáu vaøo moân khoâng töôùng, ñeàu laø khoâng töôùng. Tuøy xöù cuûa laäp danh ñeàu ñöôïc toâng moân, noùi phoâ khoùc cöôøi co duoãi cuùi ngöûa, moãi moãi tuøy choã bieån taùnh phaùt neân ñöôïc teân toâng. Phaät cuûa töôùng toát laø Phaät nhaân quaû, töùc gia duïng cuûa Phaät thaät töôùng. Trong kinh noùi: “Ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp ñeàu töø taâm töôûng sinh”. Cuõng noùi laø: “AÙnh löûa nhaø phaùp taùnh”, cuõng noùi laø “Coâng huaân cuûa phaùp taùnh”. Tuøy taâm ñoù tònh töùc coõi Phaät tònh. Caùc nieäm neáu sinh, tuøy nieäm ñöôïc quaû, öùng vaät maø hieän, goïi ñoù laø Nhö Lai. Tuøy öùng maø ñi neân khoâng choã caàu, trong taát caû thôøi khoâng coù moät phaùp coù theå ñöôïc. Töï laø ñöôïc phaùp, chaúng vì ñöôïc laø ñöôïc. Do ñoù, phaùp chaúng bieát phaùp, phaùp chaúng nghe phaùp, bình ñaúng töùc Phaät, Phaät töùc bình ñaúng, chaúng vì bình ñaúng laïi haønh bình ñaúng. Neân noùi rieâng moät khoâng nöûa, luùc meâ meâ ôû ngoä, luùc ngoä ngoä ôû meâ. Meâ trôû laïi töï meâ, ngoä trôû laïi töï ngoä, khoâng coù moät phaùp naøo chaúng töø taâm sinh, khoâng coù moät phaùp naøo chaúng töø taâm dieät. Vì vaäy, meâ ngoä ñeàu taïi moät taâm, neân noùi moät maûy traàn ngaäm caû phaùp giôùi. Chaúng phaûi taâm chaúng phaûi Phaät laø chaân laøm baûn taùnh quaù caùc soá löôïng. Chaúng phaûi Thaùnh khoâng bieän raønh, choã bieän raønh chaúng theå noùi, khoâng Phaät coù theå laøm, khoâng ñaïo coù theå tu. Trong kinh luaän noùi: “Neáu bieát Nhö Lai thöôøng chaúng noùi phaùp, ñoù goïi laø ñaày ñuû ña vaên”. Töùc thaáy töï taâm ñaày ñuû ña vaên. Neân coû caây coù Phaät taùnh ñeàu laø moät taâm, côm aên laøm Phaät söï, aùo maëc laøm Phaät söï vaäy.

Hoøa thöôïng An ôû Tung sôn. Xöa kia Hoøa thöôïng Nhöôïng vaø Thieàn

sö Thaûn Nhieân ôû Ngoïc Tuyeàn taïi Kinh chaâu taäp hoïc Luaät boä, hai ngöôøi cuøng noùi vôùi nhau: “Toâi nghe Thieàn toâng laø Phaät thöøa toái thöôïng, sao haún haïn cuïc ôû toâng tieåu ñaây ñaønh maát lyù ñaïi”. Beøn môùi vaân du tham hoïc nôi caùc baäc tieân tri, ñeán nôi Hoøa thöôïng Toâng ôû Tung sôn, hoûi: “Theá naøo laø yù chæ cuûa Toå sö töø Taây vöùc laïi?” Hoøa thöôïng baûo: “Sao chaúng hoûi yù chæ cuûa chính nhaø mình maø hoûi yù chæ rieâng ngöôøi khaùc laøm gì?” Hoûi: “Theá naøo laø yù chæ Thaûn Nhieân?” Hoøa thöôïng baûo: “OÂng phaûi gaén lieàn laøm luïng xöû duïng”. Hoûi: “Theá naøo gaén lieàn laøm luïng xöû duïng? Cuùi xin chæ baøy”. Hoøa thöôïng ñöa maét troâng nhìn ñoù. Hai ngöôøi ngaøy ñoù ñaïi ngoä.

Tam Taïng Phaùp sö Quaät-ña nhaân ñeán huyeän Ñònh Töông taïi Thaùi Nguyeân, ngang qua thoân aáp thaáy ñeä töû cuûa Ñaïi sö Tuù ñang keát coû laøm am rieâng ngoài quaùn taâm. Sö hoûi: “Laøm gì vaäy?” Ñaùp (quaùn saùt) “tónh”. Sö hoûi: “Khaùn laø ngöôøi naøo? Tónh laø vaät gì?” Vò Taêng khoâng traû lôøi maø laïi hoûi: “Lyù naøy theá naøo xin Sö chæ baøy?” Sö baûo: “Sao chaúng töï khaùn, sao chaúng töï tónh?” Sö thaáy caên taùnh vò ñoù chaäm chaïp, môùi hoûi: “Thaày cuûa oâng laø ai?” Ñaùp: “Hoøa thöôïng Tuù”. Sö hoûi: “Thaày oâng chæ daïy phaùp naøy, hay rieâng coù yù chæ gì?” Ñaùp: “Chæ daïy toâi khaùn tænh”. Sö baûo: “Phaùp haønh taäp cuûa ngoaïi ñaïo haï lieät ôû Taây vöùc, xöù nay laïi laáy laøm Thieàn toâng vaäy, sao ngöôøi laàm lôùn!” Vò Taêng ñoù hoûi: “Sö laø ai?” Sö ñaùp: “Luïc Toå”. Laïi baûo: “Chaùnh phaùp khoù nghe, sao ngöôi chaúng ñeán trong kia?” Vò taêng ñoù nghe sö chæ daïy nhö vaäy, beøn ñeán Taøo Kheâ, kính leã ra maét Luïc toå, trình baøy söï vieäc treân. Toå baûo: “Thaät nhö lôøi noùi cuûa Quaät-ña, oâng sao chaúng töï khaùn, chaúng töï tónh thì keâu ai tónh oâng”. Ngay lôøi noùi aáy, vì taêng ñoù beøn ñaïi ngoä.

Hoøa thöôïng Trí Saùch ñi ñeán ñaát Baéc, gaëp thieàn sö Trí Hoaøng ñeä töû cuûa Nguõ Toå hai möôi naêm tu ñònh taïi ñoù. Hoøa thöôïng noùi: ÔÛ nôi ñaây laøm gì?” Trí Hoaøng ñaùp: “Nhaäp ñònh”. Hoøa thöôïng hoûi: “Nhaäp ñònh laø coù taâm nhaäp hay khoâng taâm nhaäp? Neáu coù taâm nhaäp, töùc taát caû höõu tình thaûy ñeàu coù taâm, cuõng phaõi ñöôïc ñònh. Neáu noùi khoâng taâm nhaäp thì taát caû voâ tình cuõng phaûi ñöôïc ñònh”. Trí Hoaøng ñaùp: “Ngay luùc toâi nhaäp ñònh chaúng thaáy taâm cuûa coù khoâng”. Hoøa thöôïng baûo: “Neáu chaúng thaáy taâm cuûa coù khoâng töùc thìø thöôøng ñònh, chaúng neân laïi coù xuaát nhaäp”. Trí Hoaøng khoâng traû lôøi trôû laïi hoûi: “Thaày cuûa oâng laø ai?” Hoøa thöôïng ñaùp: “Luïc toå”. Hoûi: “Thaày oâng duøng phaùp gì ñeå laøm thieàn ñònh?” Hoøa thöôïng ñaùp: “trong laéng troøn laëng, theå duïng nhö nhö, naêm aám voán khoâng, saùu traàn chaúng phaûi coù. Chaúng ra chaúng vaøo, chaúng ñònh chaúng loaïn, Thieàn taùnh khoâng truù, lìa truù thieàn tòch, thieàn taùnh khoâng sinh, lìa sinh töôûng thieàn, taâm nhö hö khoâng cuõng khoâng löôïng cuûa hö khoâng”. Trí Hoaøng nghe noùi nhö vaäy, nhöng chöa döùt taâm nghi ngôø, beøn choáng tích theo höôùng Nam thaúng ñeán Taøo Kheâ, ñaûnh leã ra maét Luïc Toå. Toå cuõng noùi nhö treân. Trí Hoaøng ngay ñoù beøn ñaïi ngoä.

Hoøa thöôïng Tö ôû Nam Nhaïc noùi: “Neáu noùi hoïc laø tröôùc phaûi thoâng taâm, taâm neáu ñöôïc thoâng, taát caû caùc phaùp moät luùc ñeàu thoâng. Nghe noùi tònh, chaúng sinh tònh nieäm, töùc laø voán töï tònh. Nghe noùi khoâng, chaúng thuû khoâng, thí nhö chim bay giöõa hö khoâng, neáu truù giöõa hö khoâng, haún coù hoaï rôi rôùt. Khoâng truù laø voán töï taùnh theå vaéng laëng, maø sinh taâm ñoù laø chieáu duïng, töùc laëng laø töï taùnh ñònh, töùc chieáu laø töï taùnh tueä. Töùc ñònh

laø theå tueä, töùc tueä laø duïng ñònh. Lìa ñònh khoâng rieâng tueä, lìa tueä khoâng rieâng ñònh, luùc cuûa töùc ñònh töùc laø tueä, luùc cuûa töùc tueä töùc laø ñònh. Luùc cuûa töùc ñònh khoâng coù ñònh, luùc cuûa töùc tueä khoâng coù tueä. Taïi sao? Taùnh töï nhö vaäy. Nhö ñeøn saùng tuy coù hai teân maø theå ñoù chaúng rieâng bieät, töùc beøn laø saùng, töùc saùng laø ñeøn, lìa ñeøn khoâng rieâng saùng, lìa saùng khoâng rieâng ñeøn, töùc ñeøn laø theå saùng, töùc saùng laø duïng cuûa ñeøn, töùc ñònh tueä song tu chaúng lìa boû nhau”.

Ñaïi sö Dung ôû Ngöu Ñaàu laøm luaän Tuyeät Quaùn, coù hoûi: “Theá naøo laø taâm?” Ñaùp: “Choã saùu caên quaùn thaûy ñeàu laø taâm”. Hoûi: “Taâm laøm sao?” Ñaùp: “Taâm tòch dieät”. Hoûi: “Nhöõng gì laøm theå?” Ñaùp: “Taâm laøm theå”. Hoûi: “Nhöõng gì laøm toâng?” Ñaùp: “Taâm laøm toâng”. Hoûi: “Nhöõng gì laøm goác?” Ñaùp: “Taâm laøm goác”. Hoûi: “Neáu vaäy laø ñònh tueä song daïo?” Ñaùp: “Taâm taùnh tòch dieät laø ñònh, thöôøng hieåu tòch dieät laø tueä”. Hoûi: “Nhöõng gì laø trí?” Ñaùp: “Caûnh khôûi hieåu laø trí”. Hoûi: “Nhöõng gì laø caûnh?” Ñaùp: “Taâm taùnh töï thaân laø caûnh”. Hoûi: “Theá naøo laø buoâng?” Ñaùp: “Chieáu duïng laø buoâng”. Hoûi: “Theá naøo laø cuoän?” Ñaùp: “Taâm tòch dieät khoâng ñeán ñi laø cuoän. Buoâng thì daïo khaép phaùp giôùi, cuoän thì ñònh veát khoù tìm”. Hoûi: “Theá naøo laø caûnh giôùi?” Ñaùp: “Baøy beân ngoaøi chaúng theå ñöôïc, goïi laø phaùp giôùi”.

Thieàn sö Phaùp Chieáu noùi: “Trong kinh noùi: “Ba A-taêng-kyø traêm ngaøn danh hieäu ñeàu laø teân khaùc cuûa Nhö Lai, töùc rieâng xöng cuûa chaân nhö vaäy”. Laïi, trong kinh noùi: “Muoân phaùp chaúng vöôït ngoaøi moät taâm”. Nghóa ñaây laø vaäy. Phaøm, buoäc töø taâm buoäc, môû töø taâm môû. Buoäc môû töø taâm, chaúng lieân quan söï khaùc. Thuaät cuûa xuaát yeáu chæ coù quaùn taâm. Cho ñeán, neáu neâu moân moät taâm, taát caû chæ moät taâm. Neáu moät phaùp chaúng phaûi taâm thì laø ngoaøi taâm coù. Ai naêng taïi ngoaøi taâm cheá caám moät ñieàu ñoù”.

Thieàn sö Phaïm noùi: “Neáu bieát taát caû phaùp ñeàu laø phaùp töùc ñöôïc

giaûi thoaùt, maét laø phaùp, saéc laø phaùp. Trong kinh noùi: “Chaúng thaáy phaùp trôû laïi cuøng phaùp laøm troùi buoäc, cuõng chaúng thaáy phaùp trôû laïi cuøng phaùp laøm giaûi thoaùt”.

Thieàn sö Taïng noùi: “ÔÛ taát caû phaùp khoâng choã ñöôïc laø, töùc taâm laø ñaïo, maét chaúng ñöôïc taát caû saéc, tai chaúng ñöôïc taát caû tieáng”.

Thieàn sö Duyeân noùi: “Thí nhö trong nhaø coù moät taûng ñaù lôùn, bình thöôøng ngoài naèm, hoaëc veõ töôïng Phaät, taâm khôûi hieåu Phaät, sôï toäi chaúng daùm ngoài, ñeàu laø yù thöùc, ñaàu ngoïn buùt hoïa laøm, töï lo töï sôï, trong ñaù thaät khoâng toäi phöôùc”.

Thieàn sö An noùi: “ngay taâm laø ñaïo. Taïi sao? ngay nieäm ngay

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 97 403

duïng, laïi chaúng quaùn khoâng, cuõng chaúng caàu phöông tieän. Trong kinh noùi: “ngay Nhìn chaúng thaáy ngay, nghó chaúng tö duy, ngay thoï chaúng haønh ngay, noùi chaúng phieàn”.

Thieàn sö Giaùc noùi: “Neáu ngoä taâm khoâng choã tuøy thuoäc töùc ñöôïc veát ñaïo, maét thaáy taát caû saéc, maét chaúng thuoäc taát caû saéc laø töï taùnh giaûi thoaùt. Trong kinh noùi: “Taát caû phaùp chaúng thuoäc nhau vaäy”, taâm vaø taát caû phaùp moãi chaúng bieát nhau”.

Ni Vieân Tòch noùi: “Taát caû phaùp chæ taâm khoâng ñoái ñaõi töùc töï taùnh giaûi thoaùt. Trong kinh noùi: “Taát caû phaùp chaúng cuøng maét ñoái ñaõi. Taïi sao? Phaùp chaúng thaáy saéc, saéc chaúng bieát phaùp”.

Thieàn sö Nghieâu noùi: “Roõ taâm bieát taùnh, töï theå luoân chaân, choã duyeân nieäm xöù khoâng gì chaúng laø Phaät phaùp”.

Thieàn sö Laõng noùi: “Phaøm coù choã thaáy, ñeàu töï taâm hieän. Ñaïo tôï vaät gì maø muoán tu ñoù? Phieàn naõo tôï vaät gì maø muoán ñoaïn ñoù?”

Thieàn sö Ñieàu noùi: “Taát caû duyeân beân ngoaøi, goïi laø töôùng khoâng ñònh, phaûi quaáy sinh dieät moãi do töï taâm. Neáu töï taâm chaúng taâm, ai gheùt phaûi quaáy? Naêng sôû ñeàu khoâng töùc caùc phaùp luoân tòch”.

Thieàn sö Tueä Töø noùi: “Phaøm, phaùp taùnh laø ñaïi ñaïo vaäy. Phaùp laø phaùp thaân, taùnh laø giaùc taùnh, töùc taùnh töï nhieân cuûa chuùng sinh vaäy. Vì theá, Kim Cang Baùt-nhaõ nhö nhoùm löûa lôùn, Tam-muoäi chaùy röïc caùc luïy chôù vaøo. Neân xöng treân trôøi döôùi trôøi chæ ta laø toân quyù”.

Thieàn sö Tueä Maõn noùi: “Chö Phaät noùi taâm, khieán bieát töôùng taâm laø phaùp hö voïng. Nay laø theâm töôùng taâm raát traùi yù Phaät. Laïi theâm luaän baøn raát ngöôïc ly lôùnù. Thöôøng mang theo boán quyeån kinh Laêng-giaø ñeå laøm taâm yeáu, tuøy noùi tuøy haønh”.